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ABSTRAKT
Parimi i vetëvendosjes ka qenë dhe ka mbetur parim fundamental në të drejtën ndërkombëtare dhe
njëkohësisht parim bazë i të drejtave të njeriut. Si parim, ka kaluar nëpër evolucion zhvillimorë në
etapa të ndryshme të historisë për të ardhur tek një moment kyç i zhvillimit të tij. Parimi i
vetëvendosjes si një parim dhe koncept politik dhe si një e drejtë shfaqet fuqishëm me përfundimin
e Luftës së Dytë Botërore. Në aspektin praktik vetëvendosja është përdorur si mjet legjitimues për
përpjekjet e entiteteve të ndryshme për arritjen e lirisë dhe pavarësisë. Shumica e konflikteve të
përgjakshme gjithandej botës kanë ndodhur si pasojë e mohimit të vetëvendosjes dhe si pasojë e
angazhimit për materializimin e saj. Të gjith shtetet janë të krijuara brenda territorit të tyre,ata
gjenden në pushtetin e një sovrani,i cili meret me problematikën e brendëshme të këtij shteti. Një
moment tjetër i vecantë nga ky është kur shtetet dalin në arenën ndërkombëtare,këtu ata
bashkëveprojnë me njëri tjetri.Por problemi qëndron se ndërmjet tyre nuk ka nje sovran,që ti
udhëheqi e që të krijoj rregulla ndërmjet tyre. I tillë është edhe rasi i Kosovës e cila kaloni nëpër
shum gjykata për te drejtetn e vetvendosjes dhe njohjes së vendimarrjes.

Fjalët kyqe: Negociatat, përgjegjësia e shtetit, gjykata ndërkombëtare e drejtësise , Kosova
në arenën ndërkombëtare, sovraniteti i brendshëm dhe i jashtëm, vetëvendosje e brendshme.
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ABSTRACT
The principle of self-determination has been and remains a fundamental principle in international
law and at the same time the basic human rights principle. As a principle, it has gone through
evolutionary development at different stages of history to come to a key moment of its
development. The principle of self-determination as a political principle and concept and as a right
appears strongly at the end of World War II. In the practical aspect, self-determination has been
used as a legitimizing tool for the efforts of various entities to achieve freedom and independence.
Most of the bloody conflicts around the world have occurred as a result of denial of selfdetermination and as a result of the commitment to materialize it. All states are created within their
territory, they are under the power of a sovereign, who deals with the domestic problems of this
state. Another particular moment is when states emerge in the international arena, here they interact
with each other. Such is the case of Kosovo which passes through many courts for the right of selfdetermination and recognition of decision-making.

Keywords: Negotiations, State Responsibility, International Court of Justice, Kosovo in
the international arena, internal and external sovereignty, internal self-determination.
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1.HYRJE
1.1Koncepti i Vetëvendosjes
Përpjekjet e popujve dhe të grupeve etnike për të vetëvendosur janë aq të vjetra sa çështë historia
e njerzimit. Megjthatë , këto përpjekje fituan një kuptim ligjor, atëher kur e drejta e vetëvendosjes
u bë pjesë e legjislacionit ndërkombëtar. E drejta e vetëvendosjes gjatë viteve evoluoi si në
legjislacionin ndërkombëtar, ashtu edhe në jetën reale, në përputhje me zhvillimin historik të
shoqërisë njerëzore, lindjen e kombeve , acarimin e konfliketeve kombëtare.
E drejta e vetëvendosjes paraqet një ndër parimet më të rëndësishme të së drejtës ndërkombëtare
bashkëkohore. Parimi i vetëvendosjes u formulua në periudhën kur kërkesat e borgjezis së re kishin
të bënin me afirmimin e sovranitetit kombëtar dhe krijimin e shteteve të pavarura kombëtare.(
Gruda, 2010)
Parimi i vetëvendosjes së popujve për her të parë përmendet në vitin 1526 pas marrëveshjes së
Madridit. Mirpo, mbështetjen e parë praktike të parimit të vetëvendosjes e gjejmë në fund të
shekullit XVIII, me rastin e Nicës , Savojës, ku Franca për transferimin e sovranitetit mbi një
territor në territorin tjetër kërkon zbatimin e plebishitit, si form i shprehjes së vullnetit të popullit.
Që nga kjo kohë, plebishiti bëhet mjet me të cilin populli vendos për fatin e territorit të caktuar.
Ky parim pas Luftës së Parë Botërore, fiton peshë duke u ngritur në një parim bazik të së drejtës
ndëkombëtare.( Gruda, 2010)
Shenjat e para të kuptimit ligjor të vetëvendosjes i konstatojm në Deklaratën e Pavarësisë së
SHBA-ve (1776), Deklaratën mbi të drejtat e njeriut (1789) dhe Deklaratën e të Drejtave të Popullit
të |Rusisë (1917). Deklarat e Pavarësisë së SHBA –ve (4 korrik 1776) proklamonte :" Çdo pushtet
shtetëror buronte nga pajtimi i tyre mbi të cilët ushtrohet pushteti në pajtim me të cilën popujt
kanë të drejtën të vendosin vetë për formën e qeverisjes dhe statusit të tyre shtetëror…."( Gruda,
2001) Edhe Deklarata franceze e 26 gushtit 1789 mbi të drejtat e Njeriut dhe të Qytetarit
konfirmonte se " vullneti i përgjithshëm i popullit është themel i çdo pushteti " dhe se sovraniteti
i përket popullit, që nënkuptonte se populli është zot i territorit të vetë dhe ka të drejt të vendos për
fatin e vetë.( Gurakuqi. 2009)
Shekulli XX shënoi një hap të rëndësishëm në sanksionimin e së drejtës së vetëvendosjes në
legjislacionin ndërkombëtar. Një kontribut për forcimin e parimit të vetëvendosjes dha president i
SHBA –ve Ëudro Ëilson, me projektin e tijë të 14 pikave.( Kissinger, 1999) Kur është fjala për
kontestet etniko - territorial të Ballkanit, projekti i Ëilsonit përcaktonte se " marrëdhëniet midis
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shteteve ballknike duhej zgjidhur me këshillim miqësor të vijave historike dhe të kombësive të
përcaktuara besnikrisht, rrespektivisht që ndarja në mes këtyre shteteve të bëhej sipas parimit
kombëtar ".( Macmillan ,1918) Doktrina e Ëilsonit mbi vetëvendosjen u begatua me " Katër
parimet e reja " të 11 shkurtit të vitit 1918, në të cilat parashihej edhe ndalimi i shëndrrimit të
popujve dhe të krahinave në objekt pazarllëqesh, para çdo vendimi për çështje territoriale duhet
pasur parasysh vullneti i popullit.(Gruda, 2010)
E drejta e vetëvendosjes në periudhën në mes Dy Luftërave Botërore nuk ishte pranuar plotësisht
në parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare ( Gruda, 1996). Nga të gjithë idet që Ёilsoni
solli në Europ, parimi i vetëvendosjes ishte ndër parimet më të kundërshtuara.(Macmillan, 1918)
Në Kartën e Atlantikut

të 14 gushtit 1941 proklamohej se nuk mund të bëheshin kurrfar

ndryshimesh territorial në kundërshtim me vullnetin e lirë të popujve të interesuar dhe të
rrespektohej e drejta e çdo populli që të zgjedh formën e qeverisjes, nën të cilën dëshiron të jetoj.(
Bashkurti, 2010)
E një rëndësie të veçantë është çështja e përmbajtjësore e parimit të vetëvendosjes. Sipas të dretës
ndërkombëtare parimi i vetëvendosjes ka të bëjë me të drejtën e popujve , rrespektivisht të
kombeve të përcaktojn statusin e tyre politik e ekonomik në planin ndërkombëtar dhe në planin e
brendshëm. Vetëvendosja në planin ndërkombëtar konsiston në të drejtën e popujve ose të
kombeve për shkëputje me qëllim të bashkimit me një shtet tjetër ose për formimin e shtetit të
pavarur. Ndërsa e drejta e vetëvendosjes në planin e brendshëm konsiston në të drejtën për të
përcaktuar rendin shtetëror, shoqëror, të drejtën për të disponuar me resurset natyrore, për të
zhvilluar jetën e vetë ekonomike dhe për të zgjidh vetë të gjitha çështjet që janë në kompetenc të
brendshme.(Gruda, 2001)
Parime të përgjthshme politike mbi vetëvendosjen u përfshin edhe në dispozitat e Kartës së OKB
- së dhe në dokumente tjera të organizatave Botërore. Karta e OKB -së , në nenin 1, parag.2 shpalli
si një ndër qëllimet kryesore " zhvillimin e marrëdhënieve miqësore mes kombeve , të cilat
bazohen në parimet e barazisë dhe të vetëvendosjes së popujve ". Organizata e Kombeve të
Bashkuara në bazë të Kartës rrespektivisht të nenit 73 pika b i obligon antarët e saj "që të marrin
në konsiderat synimet politike të këtyre popujve dhe t'i mbështesin në zhvillimin progresiv të
institucioneve të tyre politike". Neni 76 , pika b parasheh që të "favorizohet përparimi ekonomik,
politik, social dhe arsimor të banorëve të territoreve nën kujdestari si dhe zhvillimin progresiv deri
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në vetëqeverisje apo në pavarësi.." me çka është krijuar baza juridike për çlirimin e popujve nën
sundim kolonial.(KKB, 1945)
Megjithatë, rastet e kontestimit të së drejtës së vetëvendosjes nuk ishin të rralla, gjë që u pa me
kundërshtimin e shteteve koloniale që parimi i vetëvendosjes të mos përfshihet në Deklaratën e të
Drejtave të Njeriut. Pas vitit 1952 çështja e të drejtës për vetëvendosje paraqitet dhe miratohet në
shumë rezuluta të Asambales së Përgjithshme të OKB-së.
Rol të rëndësishëm luajtën edhe Deklarata e OKB –së mbi dhënien e pavarësisë vendeve dhe
popujve kolonial më 14 dhjetor 1960, ku theksohej të gjithë popujtë kanë të drejtën e
vetëvendosjes".(Gruda, 2010)
Një ndër aktet më të rëndësishme drejt legalizimit të së drejtës së vetëvendosjes është Deklarata e
Kombeve të Bashkuara mbi parimet e së drejtës ndërkombëtare, që u referohet marrëdhënieve
miqësore dhe bashkpunimit të shteteve , konform Kartës së OKB –së. Në të theksohej se " të gjithë
popujt kanë të drejtën të përcaktojn statusin e vetë politik ".
E dretja e vetëvendosjes përcaktohej si e drejtë themelore edhe në Paktin Ndërkombëtar të drejtave
Civile dhe Politike miratuar nga Asambleja e Përgjithshme në Rezulutën e saj 2200 të datës 16
dhjetor 1966. Neni 1 , pika 1 përcaktonte se " Të gjthë popujt kanë të drejtën e vetëvendosjes ".
Në bazë të kësaj të drejte , ata lirisht përcaktojn statusin e tyre politik dhe ndjekin lirisht zhvillimin
e tyre ekonomik, shoqëror, kulturor.(Ёillson, 1995)
Përpos në dokumentet tjera ndërkombëtare të OKB-së , e drejta e vetëendosjes u përfshi edhe në
Aktin Fianl të Helsinkut. Inkorporimi i së drejtës së vetëvendosjes në Aktin Final të Heksinkut
tregon qartë se e drejta shtrihet në të gjithë popujt dhe shtetet e botës. Në Aktin Final theksohet "
të gjtihë popujt kanë çdo herë që në liri të plotë të përcaktojn statusin e tyre të brendshëm dhe të
jashtëm."(Bashkuti, 2013)
Pas luftës së Ftoht, vetëvendosja ishte një veprim i shpeshtë. Vetëvendosja edhe pse barte rrezikun
e dhunë dhe paraqitjen e problemeve të reja,megjithatë është treguar shum efektive në zgjidhjen e
konflikteve etnike.(Hoxhaj, 2008)
Si çështje në vete në këtë punim na del edhe çështja se kush është subjekti apo titullari i së drejtës
së vetëvendosjes. E drejta e vetëvendosjes ka të bëjë me vetëpërcaktimin e popujve prej
autonomisë lokale , kulturore, territorial- politike e deri te pavarësimi i plotë i komuniteteve të
ndryshme, ku e drejta e vetëvendosjes mund të shprehet edhe me anë te referendumit ose
plebishitit.( Agani, 1989) Disa autor të së drejtës ndërkombëtare , Wilsoni, Karta e Atlantikut e
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konsiderojn kombet si titular të së drejtës për vetëvendosje( Gruda, 2010). Ndërsa Karta e
Kombeve të Bashkuara përdor termin popull( OKB, 1999) për të përcaktuar titullarin e së drejtës
së vetëvendosjes. Ndërkaq, autor të tjerë pos kombeve dhe popujve , subjekt të së drejtës së
vetëvendosjes i konsiderojnë edhe kombësitë.
Vetëvendosja paraqitet si e drejtë e popujve , pra jo edhe e pakicave, por megjithatë e drejta e
vetëvendosjes dhe të drejtat e pakicave janë në një raport të caktuar, sepse krijimi i shteteve në
emër të parimit të shteteve nacionale , krijoi edhe problemin e pakicave kombëtare që ngelën jashtë
kufijve politk të shtetit amë.(Thornbery, 1991). Autor të së drejtës ndërkombëtare ndahen në dy
grupe në çështjen se a duhet të jenë pakicat kombëtare subjekt i së drejtës së vetëvendosjes. Grupi
i parë mendon që pakicat kombëtare nuk janë subjekt i së drejtës së vetëvendosjes deri në secesion.
Ndërkaq, autor tjerë mendojn që e drejta e vetëvendosjes i takon edhe pakicave kombëtare( Reka,
1996). Në këtë kontekst në doktrinën e së drejtës ndërkombëtare janë bërë klasifikime të pakicave
kombëtare. Sipas klasifimit të tillë , duhet dalluar katër tipe pakicash kombëtare, varësishtë nga
mundësia e tyre për të qenë subjekt i së drejtës për vetëvendosje.( Hoxha, 1973)
Si çështje në vete mund të shtrohet se vetëvendosja a është një e drejt apo një parim politik. Duke
u nisur nga analiza historikut të zbatimit praktik të konceptit të vetëvendosjes, mund të themi se
vetëvendosja ishte një e drejt , por që nga Lufta së Parë Botërore e deri në mbarim të Luftës së
Dytë Botërore, ajo u shëndrrua në një parim politik, për shkak të ndërhyrjeve politike. Pas Luftë
së Dytë Botërore vetëvendosja ishte edhe një e drejt. Kjo mund të shpjegohet nga fakti se shtetet
e kishin kuptuar rëndësin e këtij koncepti për të arritur paqën. Gjatë periudhës pas Luftës së Dytë
Botërore dhe deri tani vetëvendosja është përfshir në shumë dokumente ligjore ndërkombëtare si :
Karta e OKB-së, Dy Paktet e të Drejtave të Njeriut, Dokumentit të Parisit, Aktit Final të Helsinkit.

1.2 Formimi i Vetvendosës si koncept juridik dhe politik në të drejtën ndërkombëtare
Sipas tё gjitha gjasave, asnjё normё e tё drejtёs ndёrkombёtare nuk ёshtё promovuar aq fuqishёm
dhe nuk ёshtё pranuar gjerёsisht sikur e drejta e tёq gjithё popujve pёr vetvendosje( Hannum,
1990). Nё terma tё pёrgjithshёm, Craёford dallon parimin politik, parimin dhe tё drejtat ligjore,
dhe argumenton se vetvendosja ёshtё qё tё trija
Pra sipas Craёfordit, vetvendosja ёshtё:
➢ Parim politik,
➢ Parim juridik dhe
4

➢ E drejta ligjore.
Pёrderisa parimi politik I vetvendosjes ka kontribuar nё praktikёn juridike ndёrkombёtare “ ky
ideal I pёrgjithshёm ёshtё shumё I mjegullt dhe i padefinuar mirё. Parimi juridik ka njё kuptim tё
qartё dhe tё bazuar, I cili ёshtё nё kufijtё e njejtё me tё drejtat ligjore”.
Tё tri kёto nocione kanё njё emёrues tё pёrbashkёt – vetvendosjen. Kjo ёshtё e pёrbashkёt. Ndёrsa
ajo qё ndanё parimin e vetvendosjes nga e drejta e vetvendosjes ёshtё “ subjekti” ( Henc, 1997)
apo titullari. Dallimi nё mesё tё parimit dhe tё drejtat pёr vetvendosje nё tё drejtёn ndёrkombёtare
ёshtё nё pёrcaktimin e subjektit; qё ёshtё, defiunicioni i ‘popullit’. Nocioni i njё tё drejte
presupozon identifikimin e subjektit tё kёsaj tё drejte. Parimet janё norma tё sjelljes pёr tё cilat
janё pajtuar dy apo mё tepёr subjekte tё tё drejtёs. Kёshtu, subjekti I tё drejtёs pёr vetvendosje,
ndryshe, nga subjekti I parimit, ёshtё plotёsisht I pёrcaktuar: territoret e kujdestarisё dhe tё
mirbёsimit, dhe territoret e trajtuar si jo – vetqёvesisёse nёn Kapitullin XI tё Kartёs sё Kombeve
tё Bashkuara kanё tё drejtё pёr vetvendosje. Parimet janё norma tё sjelljes tё pranuara gjerёsisht
nga dy apo mё shumё subjekte. Ndёrsa normat janё konkretizm i parimeve. Nё mungёs tё normave
parimet shpёrbёjne si bazё pёr veprime tё metejme.
Sipas analizёs sё Casesse- s, parimi ёshtё si njё teren pёr interpretimin e njё norme apo teren pёr
veprimin nё rastet e pambuluara nga normat. Parimet nuk dallojnё nga marrveshjet apo normat
zakonore, ato janё mё shumё tё pёrgjithshme dhe mё pakё tё sakta. Parimet ndryshojnё nga normat
ligjore nё atё se ato janё shprehje dhe rezultat i qendrimeve tё kundёrta tё shteteve nё qёshtje mё
rёndёsi kruciale. Parimet janё shprehje tipike komuniteti botёror actual. Vetvendosja ёshtё njёra
prej parimeve tipike ligjore tё komunitetit botёror actual.( Casses, 1995). Nё mungesё tё njё tё
drejte , parimi vepron si njё shabllon pёr shendёrrimin e argumenteve morale apo politike nё tё
drejten ndёrkombёtare.(98). Nё kёtё kontekst Craёford shton njё kategori tjetёr si subjet I sё drejtёs
pёr vetvendosje. Kjo ёshtё kategoria “Carence De Souverainete”.
Kuptimi i nocionit ‘ populli’ nё kontekstin e tё drejtёs pёr vetvendosje ёshtё trajtuar nga shumё
autorё. Karl Dohering thekson se “ zhvillimi historik I vetvendosjes nё tё drejtёn ndёrkombёtare,
prodhon tri kategori tё ndara pёr popujt, si nё vijim:
Kategoria e parё I pёrket popujve colonial;
Kategoria e dytё , popujve tё shteteve sovrane; qё do tё thotё e drejta e vetvendosjёs si mbrojtёse
ndaj dominimit tё huaj; dhe
Kategoria e tretё janё minoritetet etnike” ( Berishaj, 1998)
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Ndёrkaq, Rosalyn Higgins dhe Annann Michalska, pёrpunojnё njё definicion tё bashkuar pёr
popujt qё kanё tё drejtё pёr vetvendosje. Simbas tyre tё trejtё pёr vetvendosje kanё kёta popuj;
1. Ju – Vetё – Qeverisёse,
2. Tё okupuar,
3. Nёn dominimin e huaj,
4. Tё privuar nga kushti i pavarёsimit tё mёparshёm( Hsaanaj, 2000)
Simbas njё vlerёsimi nё vitin 1995, kishte 184 vende tё pavarura, 600 grupe gjuhёsore, dhe 5000
grupe etnike tё ndryshme.
Tё flasёsh pёr vetvendosjёn do tё thot tё hapёsh dilemma dhe tё sajosh sfida. Aktualizimi I
vetvendosjёs pёrveq qё ёshtё sfid pёr tё gjithё, nё tё njejtёn kohё ёshtё edhe rrezik potencial pёr
lёvizjёn qlirimtare gjithandej nёpёr botё. Vetvendosja gjithmonё ёshtё parё si revulucion.(103).
Pёr mё tepёr “ eksplorimi i vetvendosjёs ёshtё njёra ndёr mёnyrat e hapjes sё kutisё sё Pandorёs.”
(104). Simbas Rajo G. C. Thomas, I cili referohet autorit Hurs Hannum, “ ndoshta asaj norme e tё
drejtёs ndёrkombёtare nuk ёshtёpromovuar aq fuqishёm apo pranuar aqё gjerёsishtё sikur e drejta
e popujve, pёr vetvendosje.” Ky koncept me vlera politike dhe juridike ёshtё I debatuar nё forma
mё tё ndryshme tё mundshme, mvarёsisht nga interest e shteteve nga kanё ardhur ato interpretime,
si kundёs qё studimet e autorёve tё ndryshёm botёror janё mёse meritore.
Pёrceptimi pёr kёtё koncekt ka qenё I ndryshёm. “ Koncepti I vetvendosjёs ёshtё radikal,
progresist, tёrheqёs, dhe nё tё njejtёn kohё armiqёsorё dhe kёrcenues”
Vetvendosja si koncept politik filozofinё politike ёshtё themeluar nё gjysmёn e dytё tё
shekujve XVIII dhe atё nё forma tё ndryshme
Sё pari, ёshtё pёrdorur si kriter pёr ndryshime teritoriale tё shteteve sovrane ( popullsit do tё
vendosin vetё pёrmes plebishteve, secili shtet dёshirojnё t’i pёrkasin)
Sё dyti, ёshtё aplikuar si njё parim demokratik pёr legjitimimin e qeverive nёpёr shtete sovrane(
populli duhet tё ketё tё drejtёn pёr t’I zgjedhur dhёheqёsit e vetё),
Sё treti ёshtё pёrdorur si njё parim antikolonial, dhe
Sё katёrti veёtvendosja ёshtё njё parim I lirisё pёr grupet etnike qё pёrbёjnё minoitetet nёpё
shtetet ekzistuese sovrane.( Thomas, 2003)
Rёvolucioni frances proklamoi vetvendosjen si parim tё ndalimit tё ndryshimeve teritoriale pa
pёrlqimin e popullit qё ka tё bёjё me ato ndryshime. Dhe , pёrveq kёsaj, vetvendosja shёrbente si
kriter pёr ligjitimitetin ndajatyre qё qeverisin
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Pra, revulucioni Francez dhe ai Amerikan, shёnojnё fillimin e formimit tё parimit tё vetvendosjёs
nё dimensionin politik. Ёshtё kёrkesё e njerzve qё qeverisin me vetvetёn, kёrkesё kjo qё gjenё
shprehje nё tё dyja revulucionet.. Nё kёtё mёnyure vetvendosja bёhet parim politik. Gjithashtu
edhe plebishti si form e pёrcaktimit tё fatit politik tё nё teritor, ishte njё inercion I revulucionit
Francez ( Kontes, 2004)
Ngadhnimi i Revulucionit francez pёrveq qё pati jehonё tё madhe nё shtetin nё tё cilin u bё, sepse
proklamonte, tё drejtёn pёr tё zgjedhur dhe legjitimonte pushtetin demokratik, pati impact tё
pazavendёsueshёm nё mendimin politik tё shek. XVIII, duke pёrcaktuar fatin e shumё monarkive
nё Europё. Mirёpo ka njё dallim qё duhet tё cekim gjithsesi.
Vetvendosja si parim politik I proklamuar nё kёtё kohё nuk kishte tё bёnte me kolektive por me
individualёn. Mё shumё fokusohet me tё drejtat individuale se sa mё ato kolektive. Sepse
vetvendosja ёshtё njё koncept qё ka tё bёjё me tё drejtat dhe statusin e kolektivitetit ( popullit) Ky
parim politik u afirmua mёtejё edhe nga Lenini e Willsoni, pёr tё cilёt ёshtё folur nё pjesёn e parё.
Deri sa rasti I ishujve Aaland shёnon rastin e parё kur njё organizatё botёrore si: Lidhja e Kombёve
trajton vetvendosjёn, ani pse me konventen e Lidhjes sё Kombёve vetvendosja nuk pёrmendej
askund, kёtu shihet rёndёsia politike e parimit tё vetvendosjёs e cila u materializua nё mbrojtjen e
minoriteteve, sikurse bёjet fjalё pёr Ishujt Aaland. (Racis, 2002)
Vetvendosja si parim politikё filloi tё merrё premisat e para normative, por jot ё karakterit
detyrues, me katёrmdhjetё pikat Ёillsonit dhe me proklamimin e vetvendosjёs nga Lenini.
Ёillsoni kishte nё mendje rendin botёror tё bazuar nё vlera morale dhe nё vetvendosjёn, si mjet pёr
zgjedhje paqёsore tё msmarrёveshjёs. Pasё LIB ai kishte nё mendje vetvendosjen e mbrendshme,
deri sa Lenini pёrmes aplikimit politik tё vetvendosjёn se jashtme I dha mundёsi dhe tё drejtё
popujve pёr formimin e shteteve tё tyre respective, pёrkatёsisht ёr shkёputje, pёrderi sa. Ai e
forcoi pozimten e tijё nё pushtet. Pushteti I tijё shёnon edhe ndrrimin e kursit tё tijё politik karshi
vetvendosjёs. Tanimё nuk do tё vendosnin opopujt pёr vetvetёn. Partia komuniste qё po e
formёsonte dhe mundёsonte socializimin ishte ajo qё do tё vendoste pёr shumqka. Mirёpo
dilemma dhe paqartёsia shtrohet nё aspektin e aplikimit uniform tё sё drejtёs pёr vetvendosje,
aspekti moral, dhe aspektin e obligueshmёris sё normave juridike tё sё drejtёs ndёrkombёtare
pёrkitazi me kёtё tё drejtё, sepse jo rrallё herё ёshtё bёrё aplikimi selektiv I kёsaj tё drejte gjithnjё
duke u bazuar nё preferencat politike tё akterёve rrespektiv. Karta e kombeve tё bashkuara
sanksionon tё drejtёn pёr vetvendosje nё nenin 1.2. tё sajё: “Kombet e Bashkuara marrin pёr sipёr
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tё zhvillojnё marrdhёnie miqёsore mes kombёve, tё cilat bazohen nё parimet e barazisё dhe tё
vetvendosjёs sё popujve si dhe tё marrin masa tё tjera tё pёrshtatshme pёr konsulidimin e paqёs”
. Deri san ё nenin 55 tё kёsaj Karte thuhet qё “ Kombet e Bashkuara kanё pёr qёllim zhvillimin e
mardhёnieve miqёsore nё mesё Kombeve duke u bazuar nё respektimin e parimit dhe tё drejtёs
pёr vetvendosje” Nё rёzulutёn 1514, tё Asamblesё sё Pёrgjithshme tё OKB- sё, Pakti
Ndёrkombёtarё pёr tё Drejtat Civile dhe Politike dhe Paktin Ndёrkombёtar pёr tё Drejtat
Ekonomike, Sociale e Kulturore thuhet se; “ Tё gjithё popujt kanё tё drejtёn pёr vetvendosje si
dhe tё drejtёn tё pёrcaktojnё statusin e tyre politik dhe lirshёm tё ndjekin zhvilllimin e tyre
ekonomik, sociale e kulturore”( Races, 20002). Ajo qka duket e paraqet nё kёtё mesё ёshtё se qka
nёnkuptohet me fjalёn “ people – popull”. A bёhet fjalё pёr qdo grup etnik apo jo? Sepse
formulimet e mёsipёrme nuk specifikojnё se cilav grupe etnike u takon e drejta pёr vetvendosje.
Fjala popull – people nuk ёshtё qartё e definuar dhe nё parim nuk pёrjashton grupet etnike nga kjo
e drejtё
Njё kontribut tё qmuar nё kёtё drejtim e jepё ‘ konventa 169, e ‘ Organizatёs Ndёrkombёtare tё
Punёs, Lidhur me Popujt Indogjen dhe Fisnor nё Vendet e Pavarura’ sipas sё cilёs termi teknik ‘
people – popull’ aplikohet pёr popullsit vendase, dhe pse ky document qartёson se kjo nuk
implikon tё drejtёn pёr vervendosje nё sensing pёr vetvendosje ndёrkombёtare”. Kjo koventё e
vitit 1989 termin popull e pёrdorё nё kuptimin ekonomik, social dhe kulturorё. Ndёrkaq, “ nocioni
people” jo vetёm nё socologji dhe antropologji por gjithashtu edhe nё jetёn e pёrditshme, sё pari I
referohet njё grupi tё veqant etnik. Sidoqoftё vetёm njё grupi vetёm njё numri tё limituar tё
grupeve, u ёshtё pranuar ushtrimi I kёsaj tё drejte nё sistemin aktual ndёrkombёtarё ( 122). E drejta
ndёrkombёtare e kupton tё drejtёn pёr vetvendosje sit ё drejtё pёr tё qenё I lirё nga okupimet e
jashtme dhe nga kolonizimi (123).
Kёrkesat pёr vetvendosje tё grupeve etnike nё territorin e Federatёs Ruse, si Dagestani, Mordovia
dhe Tarastani, nuk janё marrё parasyshё nga kёndveshtrimi aktual I sё drejtёs pёr vetvendosje,
derisa Republikave Baltike iu mundёsua kjo e drejtё duke marrё nё konsideratё, se ishin tё okupuar
padrejtёsisht nga Regjimi Sovjetik, duke pasur parasyshё se nuk ka dallime nё mesё popullit tё
Tatarstanit dhe atij tё Estonisё, tё dy popujt kanё institucionet e tyre vetqevёrisёse polikike dhe
identitetin e tyre ndёrkombёtar, dallimi qёndron nё faktin se Estoni ku ushtron tё drejtёn e formimit
tё entitetit, shtetёror pёr dallim nga Tatarstani. Ky ёshtё njё rastё tipik I cili ilustron faktin se
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vetvendosja si parim polikik ёshtё shnёdёrruar nё tё drejtё e cila ёshtё aplikuar nё mёnyrё
selective.
Oshqilimet e vetvendosjes nga dimiensioni politik nё atё juridik apo normative kanё qenё tё
pashmangshme. Kjo nga shkaku i qёndrimeve tё kundёrta tё shteteve.
Mёqense shtetet nuk mund tё pajtohen pёr norma strikte qё do tё sanksiononin nё mёnyrё tё qartё
nё qёshtje ato duhet tё pajtohen pёr kornizat e pёrgjithshme tё njё qёshtje. “ kur shtetet nuk mund
tё pajtohen pёr njё standart apo sjellje tё veqant pёr shkat tё qёndrimeve politike tё kundёrta, por
qё nevoitet njё bazё udhёrrefyese e sjelljes sё tyre, diskutimet e tyre mund tё shpien eventualisht
nё formulimin e parimeve.” (125). Shprehur mё mёnyrё koncize vetvendosja si parim politik
etaboluar nё sistemin e mardhёnieve ndёrkombёtare pёr njё kohё tё gjtё, afro 150 vite, pёr t’u
kompletuar pas LIIB me dimensionin normative, an ipse aplikimi I sajё ka pasur oshqilimet e veta
pёgjatё periudhave tё ndryshme kohore. Dilemma e madhe e kёsaj qёshtje edhe mё tejё mbetet nё
pёrceptimin e sё drejtёs pёr vetvendosje si njё norm juridike nё kuadёr tё sё drejtёs ndёrkombёtare
apo si njё parim I rёndёsishёm politik.
E drejta pёr vetvendosje si njёq koncept I shekullit XX ёshtё demonstrim I njё shembulli tё mirё
nё lidhe me atё se si ka ndryshuar kuptimi dhe pёrceptimi pёr drejtёsin pёrgjate kohёs.
E drejta ndёrkombёtare e shteteve, rrespektivisht IOS publicum Evropianium, siq ishte dikur nga
fuqitё europiane me interest e tyre koloniale, nuk i referohej vullnetit tё popujve. Nёse njё popull
ishte I aftё, pёrmes sёcencionit, tё krijojё shtetin e ri nё qeverisje efektive tё njohura nga qeveritё
e shteteve ekzistuese, atёherё e drejta ndёrkombёtare pranonte lindjen e njё shteti tё tillё tё ri. Por
asnjёherё ndjenjat pёr shkёputje nuk janё pёrkrahur nga njё koncept mbёshtetёs si vetvendosja.
Pra nёse nё tё kaluarёn pёrpjekjet e popujvё tё ndryshёm nuk kanё pasur ndonjё bazё mbёshtetёse
dhe justifikuesё, pёrvёq aspiratave tё tyre kombetare e shtetrore tё konceptuara nga popujt
rrespektiv, sanksionimi I tё drejtёs pёr vetvendosje mё tё drejtёn ndёrkombёtare ka shёrbyer si njё
bazё e forё juridike ndёrkombёtarё pёr lёvizjet e tyre pёr krijimin e shteteve rrespektive.
Sidoqoftё, tendencat e kundёrta nё mёse tё integritetit teritotial tё shtetёve dhe tё drejtёs pёr
vetvendosjes janё mёse evidente. Kjo reflektotohet edhe nё deklaratёn pёr Dhёnien e Pavarёsisё
Vendeve dhe Popujve Koloniale tё vitit 1960. Neni II i kёsaj deklarate thot: “ Te gjithё popujt kanё
tё drejtёn e vetvendosjes e me kёtё tё drejtёn qё lirshёm tё pёrcaktojnё statusin e tyre politik dhe
lirshёm tё ndjekin zhvillimin e tyre ekonomik, social e kulturorё.” (KOKB, 1989). Deri sa neni 6
I pot ё njejtёs deklaratё thotё: “ Qdo pёrpjekje pёr prishje tё pjesshme apo tё plotё tё unitetit
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kombёtarё apo integriteti territorial tё ndonjё vendi nuk ёshtё nё pajtim mё qёllime dhe parimet e
Kartёs sё Organizatёs sё Kombёve tё Bashkuara”. Kёtu mund tё vrehet balance tё cilёn e ka vendos
kjo deklaratё. Parimi I tё drejtёs ёshtё balancuar mё parimin e ruajtjёs sё rendit. Pёrgjithёsishtё
mund tё thuhet se vlerat universal ndёrkombёtare si rendi dhe drejtёsia nuk e pёrjashtojnё njёra
tjetrёn. Ato janё komplementare. Ёshtё tjetёr gjё pse e drejta pёr vetvendosje herё vjenё nё
shprehje si parim politik e herё si e drejtё qё obligon. Mirёpo nuk duhet injoruar fakti I njohur
tashmё se pas qdo lufte tё pёrmasave tё mёdha kanё qene shtetet fituese tё luftrave rrespektive ato
tё cilat kanё vendos se kush do tё bёhet shtet e kush nuk do tё bёhet. Duke filluar qё nga luftrat
napolitane pas sё cilёs u vendos sistemi I rendit ndёrkombёtar nё Vienё, pas LIB prap ka ndodhur
e njёjta gjё edhe pas LIIB, ka ardhur nё shprehje formimi I rendit tё ri botёrorё nga ata qё e fituan
luftёn. Dhe nё kёtё mёnyrё secili shtet fitues konsolidoi fushёn e vetё tё fushveprimit. SHBA
vendosёn ndikimin e tyre nёpёr Europё me qёllim tё relativizimit tё rolit rus atje, Rusia kishte
sferёn e vetё tё ndikimit nё Europёn Lindore, pёrderi sa Kina e kishte problemin e Tibetit. Tё
gjitha kёto rrethana dhe rrethana tё tjera ndikuan mё keq trajtimion e tё drejtёs pёr vetvendosje.
Njohёsi eminent I mardhёnieve ndёrkombёtare Henry Kissinger, duke e komentuar kundёrshtimin
e SHBA dhe Britanis sё Madhe pёr antarёsimin e Shqipёris nё OKB, edhe pse Shqipёria ishte
deklaruar hapur pro luftёs antifashiste , thekson se arsyeja kryesore pёr kёtё refuzim nuk ka qenё
parimore por strategjike. Sipas tijё, SHBA dhe Britania e Madhe kundёrshtuan antarsimin e
Shqipёrisё nё OKB, dhe pёrkrahёn antarsimin e Greqisё nё tё, mё qёllim tё zvoglimit tё ndikimit
tё Rusis atje.
Sidoqoftё roli I vetvendosjёs edhe si parim politik por edhe si normё juridike ndёrkombёtare ёshtё
evidente dhe shumё sfiduese pёr rendin dhe mardhёniet nderkombёtare.
Mirpo bota e civilizuar nuk mund ti mbylle sytё para realiteit tashmё tё krijuar pёrkitazi me tё
drejtat pёr vetvendosje. Periusha pas pёrfundimit tё LIIB shёnon edhe fillimin ndryshimit tё qasjёs
pёr tё drejtat pёr vetvendosje. Nёse deri ne pёrfundim tё LIIb vetvendosja ka qenё para sё gjithash
njё parim politik, pas kёsaj lufte e sidomos me fillimin e dekonolizimit dhe shpёrbёrjes sё
federative, vetvendosje merr pёrmasat e njё tё drejtё tё pamohueshme.
Sipas autorit Mark Ёeller, njera ndёr format e manifestimit tё sё drejtёs pёr vetvendosje ka qenё
edhe autonomia teritoriale. “ zgjedhjet e mosmarrveshjes pёrkitazi me vetvendosjen jashtё
kontekstit colonial kanё shpёnё tek autonomia teritoriale, tё gjitha zgjedhjet tё Luftёs sё Ftoftё
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ishin zgjedhje autonomiste si Maderia dhe Azoret sipas Kushtetutёs sё Prtugalisё tё vitit 1976,
autonomit spanjolle tё Baskёve, Galicёs, Katolonis dhe Andalozisё” , nё Spanjёn e tijё.
Pёrgjithёsisht tendencat e kundёrta nё mesё tё vetvendosjes dhe integritetit territorial pёrkatёsishtё
nё mese tё rendit ndёrkombёtar kanё shkaktuar jo pak pasoja gjithandej nёpёr botё. ( Berishaj,
2001)
E nё kёtё frymё aplikimin e tё drejtёs pёr vetvendosje nё mёnyrё tё barabart dhe universal e ka
kёrkuar edhe Konferenca Ndёrkombёtare e Eksperteve, e organizuar nga UNESKO, me temё;
Implementimi I tё Drejtёs pёr Vetvendosje si Kontribut pёr Parandalimin e Konflikteve, e mbajtur
nё Barcelonё nga 21 – 27 Nёntor 1998.
Kjo conference ka nxjerrё kёto rekomandime:
-

OKB duhet qё nё mёnyrё proactive tё angazhohet nё parandalimin dhe zgjedhjen e konflikteve nё
mes tё shteteve tё involvuara dhe popujve apo minoriteteve. Nё kёtё mёnyrё KB duhet tё
respektojnё dhe promovojnё implementimin e vetvendosjes si mjet pёr pёrparimin e paqёs dhe
drejtёsis;

-

OKB duhet tё krijoj njё mekanizem efektiv pёr tё asistuar nё zgjedhjen e kontesteve pёr
vetvendosje dhe konflikteve;
Pёrgjithёsishtё roli ivetvendosjes nё avansimin e tё drejtave individuale dhe kolektive ёshtё I
pakontestueshёm. Ky parim ka rol tё trefishtё:
se pari ushtrimi i vetvendosjёs bёhet pёrmes metodёs sё shprehjes sё lirё dhe tё vёrtetёn tё
vullnetit tё popullit pёrkatёs;
sё dyti, ky parim mund tё shёrbej si njё parim bazik i interpretimit nё rastet kur e drejta zakonore
ёshtё e paqartё apo dykuptimsh. Psh. nё rastin e popujve nёn rexhim tё huaj ndihmon nё atё se a
duhet qё tё kёrkohet nga regjimi I huaj qё tё largohet apo duhet tё bёhet I mundshёm pёrcaktimi I
statusit ndёrkombёtar pёrmes referendumit;
sё treti ky parim mund tё pёrdoret nё rastet e pambuluara me norma tё veqanta. Nёse ndonjё
qёshtje nuk eshtё rregulluar nё mёnyrё tё qartё atёherё merret nё konsideratё shprehja e lirё e
vullnetit tё popullit “ ( Casses, 1995)
E drejta e vetvendosjёs ka luajtur njё rol tё jashtzakonshёm nё rrugёn e shumё popujve pёr tё
arritur shtetsin e tyre. Kёsisoj vetvendosja pёveq qё ёshtё njё normё dhe e drejtё nё kuptimin e tё
drejtёs ndёrkombёtare ajo njёkohёsisht ёshtё edhe baza justifikuese pёr formimin e shumё shteteve
gjithandej mёpёr botё. “ nё bazё tё sё drejtёs ndёrkombёtare bashkёkohore e drejta pёr vetvendosje
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nuk ёshtё vetёm parim legjitimues pёr shtetёsi, por mё shumё se kaqё ajo ёshtё bёrё njё factor
crucial nё procesin e formimit tё shteteve.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURЁS
2.1 Vetvendosja e jashtme
Parimi I vetvendosjes nё konceptin modern shfaqet si njё parim legjitimues esencial dhe si njё
inspirim pёr evoluimin e sё drejtёs ndёrkombёtare.( Rasic, 2002) Parimi I vetvendosjes I shkruar
pёrtej kontekstit tё dekonolizimit ka njё potencial eksploziv . E drejta e popujve pёr vetvendosje
ёshtё parim fundamental i sё drejtёs ndёrkombёtare . Pёrderisa vetvendosja e jashtmё na shpien
tek ndryshimi i kufijtё. Pёrderisa vetvendosja e jashtme nёnkupton pavarёsin nga jashtё
vetvendosja e brendshme nёnkupton tё drejtёn e popullit pёr vetvendosje dhe pёrfaqёsim. Pёrderi
sa vetvendosja e jashtme mund tё ushtrohet pёrmes formimit tё njё shteti, bashkimit mё njё shtet
tjetёr dhe pёrmes secesionit( Kissinger, 1999), vetvendosja e brendshme ushtrohet pёrmes
autonomisё, vetqeverisjes regjinale, apo pjesmarrёse e vendimarrjes nacinale.
Nё kuptimin e sё drejtёs ndёrkombёtare vetvendosja e jashtme implementohet nё tri forma:
-

Vetvendosja e jashtme ёshtё mёnyrё e implementimit tё sё drejtёs pёr vetvendosje pёrmes
formimit tё shtetit tё pavarur;

-

Integrimit; apo

-

Bashkimi mё njё shtet tё tretё .( Kissinger, 1999)
Shtetet postkoloniale, shpёrbёrjet e Bashkimit Sovjetik, Jugoslavisё dhe Ҫekosllovakia dhe shtetet
qё janё krijuar, si rezultat i secesionit janё derivate i vetvendosjёs sё jashtme pёrmes integrimit
apo bashkimit mё njё shtet tjetёr pёrceptohen si nocione relativisht tё kuptueshme, e njёra nuk
mund tё thuhet edhe pёr mёnyrёn e implementimit tё vetvendosjёs sё jashtme pёrmes formimit tё
shtetit tё ri apo secesionit.
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Pozita e Shqiptarve në Kosovë
Fillimi i shekullit XX shënon një kthesë në politikën ballkanike. Në vitin 1912 shtetet që krijuan
aleancën ballkanike kishin filluar të realizojn në praktik synimet e tyre pushtuese. Lufta e parë
ballkanike kishte vënë në lëvizje edhe diplomacin e Fuqive të Mëdha. Pra, në fillimin e konfliktit
ballaknik, çështja shqiptare doli në qendër të luftës diplomatike mes Fuqive të Mëdha. Për
zgjidhjen e konfliktit ballkanik u organizua konferenca ndërkombëtare. Konferenca filloi punimet
në Londër në nivel Ambasadorësh.( Puto, 2007)
Faktet relevante historiko – politike të zhvillimeve të ngjarjeve të vitit 1912 tregojn qartë se
Kosova, viset tjera shqiptare, janë okupuar ushtarakisht nga Serbia. Kur Serbia pushtoi viset
shqiptare, shumica e popullsisë së Kosovës ishte shqiptare dhe qëllimi i regjimit serb ishte
ndryshimi i strukturës etnike. Për të realizuar këtë skenar mijëra vetë u vranë dhe dhjetra të tjerë
u depërtuan . Pra, mund të themi se gati për një shekull viset shqiptare ishin nën regjimin kolonial
serb.(Gleny, 1999) Vendimet e Konferencës së Londrës, okupimit serb i dhanë forcë
jurdike.(Reka, 2001). Në konferencën e Londrës, përfaqësuesit e Fuqive të Mëdha jashtë kufijve
të Shqipërisë lanë gjysmën e territoreve shqiptare. Ky sanksionim ndërkombëtar i zgjeroi në
aspektin territorial shtetin serb e malaz. Vetëm Serbia u zgjerua 39.000 km katëror sipërfaqe, pa
përfshi këtu Malin e Zi. Me vendimin e Konferncës së Londrës, shumica kompakte shqiptare u
shëndërrua në subjektin minoritar të Serbisë. Në caktimin e kufijve , përfaqësuesit e Fuqive të
Mëdha nuk morën parasysh parimin etnik, por "parimin e së drejtës së fituesit në luftë"(Puto, 1978)
Shqiptarët në fillim të shekullit XX kërkonin të respektohej e drejta e vetëvendosjes. Kjo kërkesë
mbështetej në emër të mbijetesë kombëtare. Vendimet i Konferencës së Londrës të 22 marsit dhe
11 gushtit të vitit 1913 ndikuan negativisht në prosperitetin ekonomik, shoqëror, politik të
shqiptarëve. Pas vitit 1912 , Serbia punonte që e drejta e vetëvendosjesë në rastin e shqiptarve të
mos realizohej.( Lalaj, 2000). Gjatë viti 1912 – 1915, ushtria serbo – malazeze instaloi sistemin e
dhunës e terrorit, për mes së cilës synohej spastrimi etnik. Si pasojë e dhunës e terrorit, mijëra
familje shqiptare u shpërngulën për në Shqipëri e Turqi, kurse në viset shqiptare filluan të sjellin
kolonë nga Serbia e Mali i zi.(Abdyli, 1984)
Pavarësisht nga idet Ullsioniane, për të drejtën e vetëvendosjes, përfaqësuesit e Fuqive të Mëdha
në Konferencën e Paqës në Versaj i njohën Mbretërisë Serbo-Kroato-Sllovene sundimin e Kosovës
dhe viseve tjera shqiptare, të shkëptura nga shteti Shqiptar që nga viti 1912. Këto vise edhe njëher
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i lanë padrejtsht nën okupimin e Serbisë – Jugosllavisë. Gjatë viteve 1918 – 1941 ndaj shqiptarëve
vazhdoi politika e gjenocidit e terrorit. Në periudhën e lartëpërmendur u bë shpronësimi i
popullsisë agrare shqiptare dhe kolonizimi i tokave me element sllavë, me synim ndërrimin e
strukturës etnike.
Se e drejta e vetëvendosjes nuk iu njoh shqiptarëve të Kosovës dhe viseve tjera shqiptare kuptohet
më së miri në propozimin e bërë Konferencës së Versajës nga ana e delegacionit shqiptar. Duke e
parë që kërkesat e shqiptarëve për zgjerimin e kufijëve shtetëror nuk po gjejn mbështetje, dhe se
kërkesat e shtetve ballaknike po gjenin mbështetje, atëher delegacioni shqiptar, më 7 mars i paraqiti
Konferencës së Paqës një propozim, që në çështjen e Kosovës të zbatohej parimi i vetëvendosjes.
Në këtë pikëpikpamje u kërkua që në krahinat shqiptare të mbetura jashtë kufijëve të vititi 1913 të
vendosen forcat e SHBA-ve, që të administronin për një periudh deri sa të bëhen kushtet për
organizmin e një plebishiti për caktimin e fatit të mëtutjeshëm. Mirpo, Konferenca e Paqës nuk e
pranoi këtë propozim ( Dakaj, 1997)
Me traktatin e Sën Zhermenit të 10 majit 1920, përcaktohej obligimi për mbrojtjen e pakicave.,
obligim që vlente edhe për Mbretërin Serbo- Kroato – Sllovene.

Obligimin juridiko –

ndërkombëtar mbi pakicat që buronte nga sistemi i Lidhjes së Kombeve , shteti Jugosllav nuk e
ushtronte në rastin e shqiptarve. Shqiptarët u ishin ekspozuar shtypjes dhe presionit të vrazhdë, për
tu shpërngulur e asimiluar. Në periudhën në mes Dy Luftërave botërore, shqiptarët nuk gëzonin të
drejtën e ushtrimit të lirë të gjuhës, kulturës, flamurit kombëtar, të drejtën e arsimimit në gjuhën
shqipe.( Gruda, 2008). Në Kosovë e viset tjera shqiptare u vendos regjimi kolonial serb, që si pasoj
solli një prapambetje ekonomike, kulturore dhe shtypje politike.(Bashkurti, 2003)
Gjatë luftës së Dytë Botërore u ndërmorën veprime për të zgjidhur çështjen e statusit të Kosovës.
Në Mukje në gushtë të vitit 1943, përfaqësuesit e Lëvizjes Nacional Çlirimtare të Shqipërisë dhe
organizata Nacionaliste Balli Kombëtar morën vendim që të bashkojn të gjtiha teritoret e banuara
nga shqiptarët.( Hasanaj, 2008) Ky vendim u hodhë poshtë në Konferenca e dyte e Lëvizjes
Nacional – Çlirimtare në Labinot ( shtator 1943), për shkak të presionit nga lëvizja partizane
jugosllave. Programi i Lidhjes së Dytë të Prizrenit shpreh qartë synimin e shqiptarëve për të
bashkuar Kosovën dhe viset tjera shqiptare me Shqipërin . Takim tjetër i rëndësishëm, ku u
diskutua çështja e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë ishte Konferenca e parë e Këshillit
Antifashist Nacionalçlirimtar të mbajtur në Bujanë më 31 dhejtor të vitit 1943 dhe më 1, 2 janar të
viti 1944. Në konferencën e Buajnit u aprovua Rezuluta – dokumenti, me të cilin shprehet qartë
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kërkesa e shqiptarëve për vetëvendosje e bashkim kombëtar.( Shatri, 2001) Vendimet e Bujanit u
kontestuan nga KQ i LKJ-së më 28 mars të viti 1944.( Rexhepi, 2004)
3.2. Nga vetevendosja e premtuar ne autonomi minimale
Pas përgaditjeve të nevojshme, më 31 dhjetor 1943 në territorin e qliruar, në fashatin Bujan të
Malësisë së Gjakovës, filloi Konferenca Themeluese e KKNҪ- së e njohur si Konferenca e Bujanit,
e cila vazhdoi punimet edhe më 1 e 2 janar 1944. Në Konferencë, prej 61 delegatëve sa ishin të
ftuar nga ana e shtabit të UNҪ- së dhe AP të Kosovës, merrnin pjesë 49 delegatë, ndërsa 12 nuk
kishin mundur të arrijnë për shkak të kushteve të vështira të asaj kohe dhe të atij dimri. Në punimet
e Konferencës merrnin pjesë përfaqësuesit e UNҪ-së të shqipëris dhe të UNҪ – së të
Jugosllaviisë.Dokumenti më i rendësishëm i kësaj Konference ishte Rezuluta e Konferencës, e cila
u miratua njëzëri nga të gjithë pjesmarrësit e saj.Në pjesën e parë të Rezulutës konstantohet se në
punimet e Konferencës kanë marrë pjesë përfaqësuesit e të gjitha viseve të Kosovës e të Rrafshit
të Dukagjinit: shqiptarët, serbët, malazezët, nacionalistët, komunistët, rinia antifashiste,
pëfaqësuesit e ushtrisë, të rinisë komuniste, përfaqësuesit e grave antifashiste, etj.., të frymëzuara
nga ideali I lartë për bashkimin e tendencave të ndryshme politike.Pa dyshim pjesa më e
rëndësishme e Rezolutës ,( Basha, 1994) është ajo në të cilën shprehimisht thuhej: “ Kosova e
Rrafshi I Dukagjinit është një krahin e banuar në shumicë nga populli shqiptar I cili, si gjithmonë
ashtu edhe sot dëshiron të bashkohet më Shqipërinë. Prandaj e ndjejmë për detyrë t’i tregojmë
rrugën e drejtë që duhet të ndjek populli Shqiptarë për t’i realizuar aspiratat e tyre. Rruga e
vetme, pra që populli shqiptar I Kosovës dhe Rrafshit të Dukagjinit tq bashkohet më Shqipërinë
është lufta e përbashkët me popujt tjerë të Jugosllavisë kundër okupatorit nazist gjakatar e
rrogëtarëve të tij. Sepse kjo është e vetmja rrugë për ta fituar lirinë, në të cilën të gjithë popujt,
pra edhe shqiptarët, do të kenë mundësi të vendosin për fatin e vetë më të drejtat e vetvendosjës
deri në shkëputje. Garanci për këtë është Ushtrija Nacional Ҫlirimtare e Jugosllavisë dhe Ushtria
Nacional Ҫlirimtare Shqipërisë, më të cilën është ngushtësisht e lidhur, përveq këtyre për këtë
garantojnë aleatët tanë të mëdhënjë: Bashkimi Sovjetik, Anglia e Amerika, ( Karta e Atlantikut,
Konferenca e Moskës dhe ajo e Teheranit)”(RKB, 1944)
Në këtë Rezulutë, në mënyrë burimore shprehet dëshira e popullit shqiptar të Kosovës që si popull
shumicë dominant I sajë të bashkohet më Shqipërinë. Më të njëkohësisht shprehje “ bindja që
Shqipëria dhe Jugosllavia, ashtu dhe aleatët e Aleancës Antifashiste, në bazë të Kartës së
Atlantikut, do të respektojnë pranimin e vetvendosjës, përkatësisht vullnetin konkret të popullit të
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Kosovës. Në faktë Rezuluta e Bujanit paraqiste dokumentin themelor të vetvendosjës së
shqiptarëve të Kosovës.(Malkolm, 1998).Zbatimi juridik – politik i pasuesit të cituar të rezulutës
nxjerrë në pah tri elemente qenësore, që e përcaktojnë të drejtën e vetvendosjës së popullit
shqiptarë në Kosovë:
•

Elementi etnik sipas të cilit populli shqiptarë është ai që vetvendosë dhe kjo e drejtë e tijë buron
nga të banuarit dhe shtrirja kompakte në shumicë në atë territory ( “Kosova…krahina e banuar me
shumicë nga populli shqiptarë…)

•

Elementi historik pra lashtësia e banueshmërisë së kësaj krahinë nga shqiptarët dhe kontinuiteti
historik I ekzistimit të sajë.

•

Elementi politik apo shprehja e vullnetit politik plebishitar për t’iu bashkuar një shteti në këtë
rastë Shqipërisë, si synim shekullor dhe actual I popullit të Kosovës.
Qëllimi i këtyre reagimeve politike ishte devalvimi pjesës së rezulutës e cila popullit shqiprat I
përcaktonte të drejtën e vetvendosjes dhe mënjanimi I mundësis për zgjedhjen e qështjes së
Kosovës, jashtë Jugosllavisë. Mënjehër pas miratimit, kreu politik I PKJ-së nëpërmjet komisarëve
të vetë politikë, ( Tempo, Mugosha, Dedijer, Rajoviq, Joviceviq, Aksiq, etj), filloi fushatën e
diskualifikimit politik të Rezulutës së KB, e cila fushatë vazhdoi më se 5 dekada.Pa marrë
parasyshë kontestimin që I është bërë pjesës së Rezulutës, e cila përcakton të drejtat e vetvendosjës
së popullit shqiptarë, përmbajtja e kësaj paraqet një fakt historik dhe më shumë një të vëtetë
historike e cila nuk mund të hidhet dhe të anulohet, siq u përpoq pushteti jugosllav.
3.3 Pozita kushtetuese e Kosovës ne përiudhën 1945 - 1974
Pozita kushtetuese e Kosovës në përiudhën 1945 – 1974 ka kapuar në katër faza

1. Periudha 1946 – 1953;
2. Periudha 1953 – 1963
3. Periudha 1963 – 68/71
4. Periudha 1968/ 71 – 1974.
Në përiudhën e parë - pas Luftës së Dytë Botërore, rrjedha objektive e ngjarjeve që çonte drejt
zgjidhjes së drejtë të çështjes së Kosovës, u ndërpre. Popullsia shqiptare e Kosovës u përball me
presionet, me mashtrimet dhe me dhunën e udhëheqësve komunistë jugosllavë, sidomos të atyre
serbë. Deklaratat e tyre premtuese për vetëvendosjen e popullit shqiptar pas luftës u harruan. Derisa
brigadat partizane shqiptaro-kosovare marshonin drejt veriut dhe luftonin përkrah popujve
jugosllavë për çlirimin e plotë të Jugosllavisë, mbi popullsinë shqiptare në Jugosllavi u ushtrua një
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shtypje e egër kombëtare, pati arrestime, terror e persekutime të shqiptarëve, u ndalua përdorimi i
flamurit kombëtar, nëpunësit shqiptarë u pushuan nga puna dhe u zëvendësuan me ata serbë.
Kufomat e shqiptarëve të torturuar i gjeje kudo nëpër rrugët e qyteteve dhe fshatrave të Kosovës.
U mobilizuan me forcë në ushtrinë jugosllave djem shqiptarë, të cilët derisa arrinin në destinacion,
ecnin në kolonë për katër, të çarmatosur dhe ruheshin anash nga rojat serbe e malazeze, sikur të
ishin të burgosur. Gjatë rrugës u pushkatuan mijëra shqiptarë, që përpiqeshin të arratiseshin për
t’u shpëtuar provokimeve e mundimeve nga serbët. Vetëm në Tivar brenda një nate dhe një dite u
masakruan afro 1600 shqiptarë të mobilizuar. Këto veprime ngjallën reagimin e natyrshëm të
popullsisë shqiptare për t’u vetëmbrojtur. Që t’u shpëtonin ndjekjeve e persekutimeve, shumë
fshatarë braktisën fshatrat e tyre dhe dolën në male. Nga malet ata filluan të sulmonin repartet e
ushtrisë jugosllave të vendosura në qytete. Shpërthyen revolta masive në Ferizaj (fillim i dhjetorit
1944), në Gjilan (dhjetor 1944), në Drenicë (dhjetor 1944, janar, shkurt 1945), në Mitrovicë (janar
1945). Numri i të revoltuarve arriti në rreth 30.000 veta.
Pas shtypjes së revoltave masive popullore, qëndresa kundër pushtetit jugosllav vazhdoi në rrugë
ilegale. U krijuan disa organizata të fshehta. Më të rëndësishmet ishin: Organizata NacionalDemokratike Shqiptare (ONDSH) dhe Besa Kombëtare.ONDSH ishte një organizatë politike që u
angazhua për evidentimin e shqiptarëve të zhdukur, për çlirimin e Kosovës dhe të viseve të tjera
shqiptare në Jugosllavi dhe bashkimin e tyre me Shqipërinë.Goditjet që u ndërmorën mbi
popullsinë shqiptare menjëherë pas luftës e gjatë Administratës Ushtarake ishin në përputhje me
elaboratin e Vasa Çubrilloviqit “Problemi i pakicave në Jugosllavinë e re”, dërguar qeverisë së re
jugosllave ende pa mbaruar lufta, më 3 nëntor të vitit 1944.Kështu shqiptarët në Jugosllavi, jo
vetëm mbetën në statusin e paraluftës, të shkëputur nga shteti amë, por as nuk u bashkuan në një
njësi të vetme federative. Ata u copëtuan administrativisht, midis tri republikave jugosllave,
Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Qëllimi i kësaj ndarjeje, ishte çintegrimi dhe
shkombëtarizimi i shqiptarëve.
Pas shtypjes së revoltave masive popullore, me masa të dhunshme, Serbia më 18 shkurt të vitit
1945, në një mbledhje të udhëheqjes më të lartë të Komitetit Qendror të PKJ në Beograd, nën
diktatin e përfaqësuesve serbë mbi ata malazez e maqedonas, u vendos që Kosova t’i bashkëngjitej
Serbisë. Për t’i dhënë ngjyrime juridike, madje dhe parimore këtij vendimi të marrë nga lart, pas
dy muajsh, më 7-9 prill të vitit 1945, u organizua Mbledhja e Jashtëzakonshme e Këshillit
Antifashist Nacionalçlirimtar të Serbisë dhe më 8-10 korrik 1945, në Prizren, u mblodh një i
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ashtuquajtur Kuvend i Këshillit Popullor të Kosovës dhe i Rrafshit të Dukagjinit, i cili në
historiografi njihet si “Kuvendi i Prizrenit”( Bajrami, 1995). Në të dy këto forume u bënë përpjekje
që aneksimi i Kosovës nga Serbia të paraqitej si shprehje e vullnetit të vetë popullit të Kosovës.
Në mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të Serbisë (7-9 prill 1945) u gjet një pjesëmarrës
malazez nga Kosova, për të shprehur “dëshirën e KANÇ të Kosovës, që edhe popujt e Kosovës t’i
aneksoheshin Serbisë federale motër”. Megjithëse ky pjesëmarrës vuri në dukje në fund të fjalimit
të tij se “ne nuk e kemi marrë akoma këtë vendim në Kuvendin tonë, për shkak se në Kosovë
ekziston pushteti ushtarak”, Kuvendi i Serbisë e konvertoi dëshirën në vendim dhe e pranoi
aneksimin e Kosovës në Serbi.Pas tre muajsh, më 8-10 korrik 1945, në “Kuvendin” e mbledhur në
Prizren, ku nga 137 pjesëmarrës vetëm 32 ishin shqiptarë, të cilët survejoheshin nga njerëz të
armatosur të UDB-së, u miratua me duartrokitje, pa votime e nënshkrime, një rezolutë e ardhur e
gatshme nga Beogradi. Në Rezolutë shprehej dëshira e popullit të Kosovës për t’iu bashkëngjitur
Serbisë federale si pjesë përbërëse e saj. Përfundimisht, më 3 shtator 1945, ligji i Kryesisë së
Kuvendit Popullor të Serbisë “Mbi caktimin dhe ndërtimin e Rajonit Autonom të KosovëMetohisë” sanksiononte juridikisht Kosovën si njësi autonome. Ky sanksionim përsëritej edhe në
Kushtetutën Jugosllave të janarit 1946.
“Kuvendi” i Prizrenit u mbajt dy ditë pas heqjes së Administratës Ushtarake. Njerëzit, të tmerruar
pas 5 muajsh masakre e dhune shtetërore të Administratës Ushtarake, nuk guxonin të thoshin hapur
atë që mendonin për të ardhmen e tyre politike. Në “Kuvendin” e Prizrenit, as nuk u krijuan kushtet
dhe as nuk u realizua e drejta e vetëvendosjes nga shqiptarët.(Bajrmami, 1996).Kushtetuta e RFP
të Jugosllavisë e vitit 1946 sanksiononte lidhjen dhe varësinë e dyfishtë të Rajonit Autonom të
Kosovë-Metohisë si nga Federata Jugosllave, ashtu edhe nga Republika e Serbisë. Ajo garantonte
ekzistencën e RAKM dhe përcaktonte parimet themelore të organizimit e të funksionimit autonom
të tij. Si i tillë, RAKM, pavarësisht se ndodhej në përbërje të RP të Serbisë, së pari, ishte kategori
kushtetuese e RFP të Jugosllavisë.Sipas Kushtetutës së RFP të Jugosllavisë të vitit 1946, organi
më i lartë i pushtetit popullor në RAKM ishte Këshilli Popullor i RAKM, të cilin e zgjidhnin
qytetarët, jo në mënyrë të drejtpërdrejtë, me mandat trevjeçar. Organi ekzekutiv politik dhe i
administratës ishte Këshilli Ekzekutiv i RAKM, qeveria, të cilin e zgjidhte këshilli popullor
krahinor. Për punën e tij, Këshilli Ekzekutiv i RAKM përgjigjej para Këshillit Popullor të
RAKM.Kushtetuta e RFP të Jugosllavisë e vitit 1946 nuk i njihte RAKM autonominë financiare
dhe gjyqësore. Gjykata popullore e RAKM, si gjykatë e shkallës së dytë, e formuar më 10 korrik
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të vitit 1945, ishte suprimuar në dhjetor të po atij viti. RAKM përfaqësohej drejtpërdrejt në
Këshillin e Kombeve të Kuvendit Popullor të RFP të Jugosllavisë, nëpërmjet delegacionit të vet,
të përbërë prej 15 deputetësh. Në të gjitha forumet e tjera politike-shoqërore dhe organet
administrative-ekzekutive të federatës, përfaqësuesit e RAKM mungonin. RAKM nuk mund të
nxirrte ligjet e veta, por vetëm vendime.
3.4 Rrënimi kushtetues i Kosovës në vitin 1989
Rrënimi kundërshues i pozitës kushtetuese të Kosovës të përcaktuar më kushtetutën e vitit 1974 u
bë më një mori veprimesh dhe aktesh kundërshtuese, me të cilat pushteti serb duke filluar që nga
viti 1981 e gjer më sot de facto rrënoi qdo atribut kushtetues dhe politik me të cilinshprehej
individualiteti territorial e politik I Kosovës.Pozita kushtetuese juridike e Kosovës e përcaktuar më
zgjedhjet kushtetuese të vitit 1974 ka qenë vazhdimisht object I kritikave dhe sulmeve në fillimin
e forcave nacionaliste dhe shovoniste serbe, e pas vitit 1981 edhe e politikës zyrtare serbe. Jo
shumë vonë pas nxjerrjës së Kushtetutës të vitit 1974, u hartua I ashtëquajturi “ Libri I kaltër”, në
të cilin në kuadër të kreut politik të Serbisë ishte përcaktuar strategjia e veprimit politik në drejtim
të ngushtimit dhe rrënimit të mvetësis kushtetuese dhe politike të Kosovës.Sulmet ndaj pozitës
kushtetuese të Kosovës posaqërisht u intensifikuan pas demostratave massive të shqiptarëve të
vitit 1981 në Kosovë, në të cilat si kërkes dominante politike, sin ë demostratat e vitit 1968 ishte
kërkesa legjitime për barazi të plotë të Kosovës përkatësisht për statusin republic të sajë në
Federatën jugosllave. Kjo kërkesë e ligjshme e popullit shqiptar u shfytëzua për krijimin e
programeve politike antishqiptare sin ë Serbi ashtu edhe në nivelin federative.Avansimi I pozitës
kushtetuese si mvetësi e politikës teritoriale dhe si pjesë e barabart dhe konstituive e federalizimit
jugosllav, e në këtë rastë edhe afirmimi i popullit shqiptar ishte i papranueshëm për forcat
nacionaliste serbe, të cilat Kosovën dhe shqiptarët kan tentuar ti mbajnë gjithmon nën sundimin e
tyre.Duke e analizuar procesin e rrënimit kushtetues të subjektivitetit politik të Kosovës mund të
konstatojmë si ai është thellësisht kundërshtues, jo demokratik dhe antidemokratik këtë konstatim
e barazojmë në këto argument:
1. Karakteristikat kryesore të procesit të rrënimit të mvetësis së Kosovës të përcaktuara më zgjedhjet
kushtetuese të vitit 1974 janë karakter I tijë kundërshtues. Në të vërtetë tër ky proces u zhvillua në
kundërshtim të thellë me të gjitha aktet kushtetuese dhe ligjore t ëish RSFJ – së RS të Serbisë dhe
KSA te Kosovës që ishin në fuqi dhe që ky process filloi që në vitin 1981 e deri me 1989 ku Serbia
nxorri një Kushtetut tjetër që bëri dezinstitucionalizimin kushtetues e politik të Kosovës.
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2. Rrënimi kundërshtues I subjektivitetit politik të Kosovës krahas veprimeve institucionale
kundërshtuese, u shoqërua me aplikimin e dhunës shtetrore, me të cilën pushteti serb de facto bëri
okupimin policior dhe ushtarak të të gjitha institucioneve shtetrore, politike, ekonomike, arsimore,
informative dhe institucioneve të tjera të Kosovës.( Zajmi, 1974)

3.5 Rrenimi antikushteues i subjetkiviteiit politik kushtetues të Kosovës
Në korrik të vitit 1966 në Brione u mbajt Mbledhja e IV e KQ të LKJ, që njihet me emrin Plenumi
i Brioneve, i cili shënoi një etapë të re në zhvillimin e Jugosllavisë. Në këtë Plenum u mënjanua
rryma unitariste e ultrashoviniste e udhëhequr nga serbët, ku triumfoi rryma më demokratike në
krye me Titon e përkrahësit e tij. Vendimet e Plenumit të Brioneve patën një rëndësi të veçantë
edhe për Kosovën dhe viset e tjera shqiptare jo vetëm sepse u zvogëluan në një farë mase dhuna
dhe terrori mbi shqiptarët, por edhe për arsye se për herë të parë do t’u kushtohej kujdes më i madh
Kosovës e shqiptarëve dhe zgjidhjes së problemeve të tyre të shumta.Për herë të parë shqiptarët
mund të organizonin jetën e tyre, të paktën në një pjesë të rëndësishme të viseve të tyre etnike, që
tani drejtoheshin nga një qendër politike, administrative, nga Prishtina.
Më 1976 u formuan komisionet për ndryshimin e plotësimin e akteve më të larta politike-juridike
në Federatë, në republika dhe në krahina autonome.Diskutimet kushtetuese që u organizuan kudo
në Kosovë, i udhëhiqte një Komision i Posaçëm në krye të të cilit ishte Fadil Hoxha, kryetar i
Kuvendit të Kosovës. Në shumë tubime të aktivëve politikë si në Gjakovë, në Prishtinë, në Gjilan,
në Pejë, në Mitrovicë etj….u kërkua që me Kushtetutën dhe ligjet e RSFJ kombësia shqiptare të
emërtohej kombi shqiptar, të lejohej përdorimi i flamurit kombëtar shqiptar dhe Kosova të shpallej
Republikë. Në këtë mënyrë kërkohej që popullit shqiptar t’i njihej e drejta e vetëvendosjes.( Prog.
Jugosllav, 1990).Përveç diskutimeve kushtetuese, manifestimet me rastin e 500-vjetorit të
Skënderbeut, lëvizjet studentore në Evropë (1968), etj… qenë faktorë shtytës në luftën për çlirim
e bashkim kombëtar. Pozita e re që fitoi Kosova në sistemin federativ kushtetues të Jugosllavisë,
e në të njëjtën kohë dhe në atë të RS të Serbisë, me amendamentet kushtetuese të viteve 19671969, ngjalli pakënaqësi te forcat hegjemoniste serbe. Hapat konkretë që u morën për më shumë
barazi kulturore, ekonomike e politike të shqiptarëve me popujt e tjerë në Kosovë e në Jugosllavi,
i shihnin si padrejtësi ndaj popullit serbo-malazez, si qëndrime që “respektonin vetëm interesat e
popullit shqiptar.”( Stavileci, 1995).Ndërkohë, duke u shprehur kundër të drejtës së ligjshme të
popullsisë shqiptare për të qenë të barabartë në Federatën jugosllave, këto forca manifestuan hapur
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ambiciet e tyre nacionaliste ekstremiste, ku dolën me teza të vjetra si: “Pozita kushtetuese e KSA
të Kosovës është çështje e RS të Serbisë” dhe se “sovraniteti dhe shtetësia e krahinës pasqyrohet
dhe realizohet nëpërmjet sovranitetit dhe shtetësisë së republikës”, u shprehën hapur në forumet e
larta politike të Serbisë, si në Kryesinë e LS të Serbisë (1971) etj. marrëdhënieve të reja në federatë
nuk niseshin nga të njëjtat parime kur shtrohej çështja e ndryshimit të statusit politik kushtetues të
Kosovës. Kundër këtyre deklaratave e qëndrimeve të tyre u shprehën me guxim forcat
përparimtare të krahinës.
Ky konfrontim forcash vazhdoi edhe më i tensionuar gjatë diskutimit të amendamenteve të reja të
Kushtetutës federative, të Kushtetutës republikane dhe të Ligjit Kushtetues të KSA të Kosovës, i
cili do të rishikohej sërish. Pati në këto momente funksionarë politikë kosovarë që e kuptuan
rëndësinë e çastit historik, perspektivën e procesit të decentralizimit të Federatës jugosllave, dhe
kërkesën mbarëpopullore në Kosovë, në forumet e ndryshme kërkuan thellimin e mëtejshëm të
ndryshimeve kushtetuese
Jo, pak intelektualë shqiptarë, me argumente hodhën dritë mbi faktorët që çuan në lindjen e
Kosovës, si njësi e veçantë territoriale politike, duke veçuar, së pari faktorin kombëtar. Ata
theksonin dhe dëshmonin se shqiptarët e Kosovës në të gjitha dokumentet e partisë dhe të pushtetit
gjatë LANÇ quheshin komb ose popull e jo kombësi. Me argumente historike shkencore u
kundërshtuan dhe pikëpamjet antishqiptare të shfaqura në simpoziumin e Novi Sadit nga dr.
Radomir Lukiç dhe dr. Jovan Gjorgjeviç, të cilët mohonin qenien e Kosovës si element kushtetues
i Federatës jugosllave.Vitet 50-të dhe 60-të, nga këndvështrimi i shqiptarëve, janë pika më e ulët e tërë
sundimit të periudhës së Titos dhe e një pabarazie të madhe etnike, e cila nuk u përmirësua, kur dihet se
serbët dhe malazezët të cilët nuk e përbënin as 17% të popullatës së Kosovës, në sajë të regjistrimit të
vitit 1953, përbënin 70% të administratës dhe posteve udhëheqëse.

Këtyre problemeve ekonomike dhe shoqërore, do shtuar edhe statusin “autonom” të Kosovës, i cili
ra në pikën absolute më të ulët në nivel të tij, në sajë të Kushtetutës së re të Jugosllavisë, të vitit
1963. Megjithëse kjo kushtetutë i solli Kosovës titullin e Krahinës autonome, e cila përcaktonte se
republikat kishin të drejtë të formonin krahinat e tyre autonome në sajë të iniciativës së tyre, kurse
Krahina Autonome e Kosovës dhe ajo e Vojvodinës ishin themeluar me vendim të Kuvendit të
Serbisë. Për të parën herë, statusi kushtetues i Kosovës, kishte humbur tërësisht ingjerencat e
nivelit federativ dhe ishte vënë vetëm në kuadrin e funksionit të Republikës së Serbisë.Me
amendamentet kushtetuese të vitit 1967-1972 u bë një reformë e rëndësishme në marrëdhëniet e
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federatës me republikat e krahinat, u bë ndarja e funksioneve shtetërore midis qendrës federative
dhe njësive që e përbënin. U rrit funksioni i republikave dhe i krahinave qoftë si subjekte të
federalizmit jugosllav, ashtu edhe si bashkësi të veçanta me funksione politike shoqërore. (Zajmi,
1974).Mirëpo, amendamentet e miratuara sollën ndryshime vetëm në disa fusha të sistemit
kushtetues. Andaj, vënia në jetë e këtyre amendamenteve qysh në fillim hasi në vështirësi që
s’mund të kapërceheshin pa një përpunim të mëtejshëm, më të plotë e më preciz të disa çështjeve
themelore, si në sistemin politik në tërësi. Për të harmonizuar në nivel federate zgjedhjet
kushtetuese të republikave dhe krahinave të veçanta, u krijua Komisioni Koordinues federativ.Me
pëlqimin e kuvendeve të republikave dhe të krahinave për zgjidhjet bazë, Komisioni Koordinues
dhe komisioni ekzistues për çështje kushtetuese, së bashku, në prill të vitit 1973, arritën të hartojnë
Projektin e Kushtetutës së re të RSFJ, i cili në korrik u dha për diskutim publik, edhe
Projektkushtetutat republikane dhe krahinore.Në debatin publik që u zhvillua në mjedise të gjera,
ku morën pjesë të gjitha strukturat e gjëra shoqërore, kudo pati interesim të madh, siç njoftonin
mjetet e informimit në atë kohë. Edhe në Kosovë debati kushtetues u vlerësua nga kosovarët si
veprimtari me shumë përgjegjësi.Pas debatit publik që zgjati më shumë se gjysmë viti, Kuvendi
federativ miratoi më 21 shkurt 1974, kushtetutën e re të RSFJ. Disa ditë më vonë secili kuvend
republike dhe krahine autonome miratoi kushtetutën e vet. Kushtetuta e RS të Serbisë u miratua
më 25 shkurt, kurse Kushtetuta e KSA të Kosovës, më 28 shkurt të vitit 1974. Kjo ishte kushtetuta
e parë e KSA të Kosovës.Kushtetuta e RSFJ e vitit 1974, nuk kishte kapitull të veçantë për krahinat
autonome, por ato e gjenin veten në mjaft prej neneve të saj, duke filluar madje që nga parimet
themelore mbi të cilat ishte ndërtuar gjithë sistemi ekonomik, politik e shoqëror i federatës.
Kushtetuta Federative e përcaktonte KSA të Kosovës si pjesëmarrëse të drejtpërdrejtë në
kushtetutën e federatës.Në kushtetutën e RSFJ të vitit 1974, pjesëmarrja sipas institucionit të
paritetit të republikave dhe krahinave në organet federative dhe vendimmarrjet përmes institucionit
të marrëveshjes, sanksionohej si në pjesën parimore ashtu edhe në pjesën normative të saj. Në nene
të veçanta jepej mënyra konkrete e pjesëmarrjes dhe e procedurës së vendosjes së republikave dhe
krahinave autonome në organet e ndryshme të federatës. Por, në dallim nga parimet themelore, në
këto nene shihet se pjesëmarrja e republikave dhe e krahinave nuk është plotësisht e barabartë. Ky
diferencim fillonte qysh në organin më të lartë të pushtetit dhe të vetëqeverisjes shtetërore, në
Kuvendin e RSFJ.Gjendja e shqiptarëve në Kosovë u përmirësua dukshëm nga vitet 70, e sidomos
me nxjerrjen e Kushtetutës së Kosovës, së paku në çështjet e teorisë kushtetuese. Kushtetuta e re
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jugosllave e vitit 1974, që mbeti në fuqi deri në shthurjen përfundimtare të Jugosllavisë, i siguronte
Krahinës Autonome të Kosovës një status të barabartë, në shumë rrafshe me ato të republikave.Në
veprimtarinë legjislative të KSA të Kosovës, duhet të kemi parasysh që krahas çështjeve që krahina
i rregullonte me ligjet e veta dhe në mënyrë të pavarur, kishte edhe çështje të tjera për të cilat
shprehej me ligje federative. Sipas Kushtetutës së RSF të Jugosllavisë, ligjet federative
konsideroheshin shprehje e interesave të përbashkëta të kombeve dhe të kombësive, e si të tilla ato
kishin fushëveprim si në republikat e federale, ashtu edhe në krahinat autonome.Por, në disa fusha
që Kushtetuta federative i kishte caktuar “me interes të përbashkët”, krahina kishte gjithashtu të
drejtë të nxirrte normat e veta juridike. Fjala ishte për disa çështje e marrëdhënie që krahina me
ligjet e dispozitat e veta i rregullonte hollësisht deri atëherë kur për to ende nuk ishin miratuar e
nuk vepronin ligjet federative.Megjithatë, veprimtaria legjislative e krahinës pas shpalljes së
kushtetutës, pavarësisht se pati rritje në krahasim me të kaluarën, ishte nën parashikimet dhe
nevojat reale.KSA e Kosovës karakterizohej nga lidhje e dyfishtë hierarkie. Ajo ishte në të njëjtën
kohë element kushtetues i Federatës jugosllave dhe njësi autonome në kuadër të RS të
Serbisë.Kushtetuta e RS të Serbisë, në nenin 299, përcaktonte marrëdhëniet që rregulloheshin
njësoj për republikën dhe krahinat dhe për të cilat krahinat nuk mund të nxirrnin dispozitat e veta.
Ndërsa neni 300 përcaktonte çështjet që rregulloheshin me ligjin republikan në mënyrë unike për
tërë territorin e Serbisë e të krahinave autonome, por ku krahinat kishin të drejtë të nxirrnin ligjet
e veta, për ato çështje që nuk ishin rregulluar me ligjin republikan. Në këtë kontekst, jo vetëm për
nga vëllimi, por edhe nga terminologjia e papërcaktuar, në Kushtetutën e RS të Serbisë kishte mjaft
hapësirë në paraqitjen e funksioneve unike. Të gjitha këto krijonin pasiguri e kontradikta në
marrëdhëniet midis republikës e krahinave, pasi linin vend për mëdyshje, duke hapur diskutime të
panevojshme e duke gjetur zgjidhje të ndryshme varësisht nga raporti i forcave republikane e
krahinore në momentin e vendosjes.
Është e vërtetë e më se e qartë se RS e Serbisë, në emër të unitetit, me anë të ligjeve unike punonte
për të ruajtur forcën e saj dhe pushtetin dominues centralist mbi Kosovën, duke zgjedhur kuadro e
njerëz me të cilët më lehtë mund të punonte e realizonte qëllimet e saj shtetërore.
Në Kushtetutën e RS të Serbisë ekzistonte edhe një nen tjetër, ai 301, sipas të cilit, me ligjin
republikan në bazë të marrëveshjes, mund të rregulloheshin në mënyrë unike për territorin e
republikës edhe ato çështje, të cilat republika e krahinat i rregullonin pavarësisht nga njëra-tjetra,
secila në territorin e vet. Sipas këtij neni të Serbisë, respektohej vullneti i secilit subjekt, si për
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nxjerrjen e ligjit unik, ashtu edhe për t’u tërhequr e për të rregulluar këto marrëdhënie me ligjin e
vet. Ligjin unik e nxirrte Kuvendi RS të Serbisë, pasi të kishte marrë pëlqimin prej kuvendeve të
krahinave.
Për të pasur një përfytyrim më real për shkallën e autonomisë që kishte arritur KSA e Kosovës me
aktet kushtetuese të vitit 1974, është e nevojshme që t’i kuptojmë edhe në funksionet e tjera të saj,
si në atë ekzekutiv, financiar, gjyqësor, arsimor, e kulturor.
Për zgjidhjen e konflikteve, që mund të lindnin midis ligjeve republikane e dispozitave juridike të
kuvendeve krahinore gjatë zbatimit të ligjeve unike, vepronte një Këshill i Posaçëm pranë Gjykatës
së Lartë të Serbisë.
Në bazë të autorizimeve që rridhnin nga ligji republikan për mbrojtjen e përgjithshme popullore,
KSA e Kosovës me kushtetutën e vet ka caktuar organet si dhe detyrat e të drejtat e tyre në fushën
e mbrojtjes popullore ( Kryesinë e krahinës, Këshillin Ekzekutiv të Kuvendit, Këshillin e Mbrojtjes
Popullore, Shtabin Kryesor për Mbrojtjen Popullore e civile, dhe Sekretariatin krahinor të
Mbrojtjes Popullore).
Duke qenë se në sistemin politik jugosllav gjykatat ishin organizuar mbi parimet unike, ishte
kërkesë kushtetuese që ligjet republikane e krahinore të harmonizoheshin dhe të mos bien ndesh
me kushtetutën jugosllave, por të harmonizohen dhe të koordinohen në bazë të sistemit të
shumicës.
Gjithsesi, kushtetuta e re e Kosovës, si një proces pozitiv i pas vitit 1966, ka në përmbajtje
përpjekjet e përbashkëta të të gjitha kombeve dhe kombësive të krahinës, për të zhvilluar më tej
statusin politik, shoqëror e ekonomik të saj.
Për të pasur kushtetutën e tyre, kosovarëve iu është dashur të zhvillonin një luftë të ashpër me
forcat nacionaliste e konservatore në Kosovë, në serbi e në Jugosllavi. Në këtë kushtetutë,
gjithmonë brenda sistemit ekzistues hibrid të vetadministrimit, ishte shtuar mëvetësia, por edhe
përgjegjësia e krahinës për zhvillimin e vet të përbashkët. Pozita e re kushtetuese e KSA të
Kosovës e vitit 1974, ishte një segment i përvijimeve përparimtare të kohës. Për këtë qëllim vetë
pozita kushtetuese e Kosovës dëshmon procesin demokratik që ndodhte në Kosovë, e në gjithë
Jugosllavinë. Megjithatë, duhet thënë se problemi i Kosovës nuk ishte vetëm kushtetues, po edhe
shumë më shumë sesa kushtetues. Me veprimet e vetë përfaqësuesve të pushtetit në krahina, mund
të plotësoheshin shumë boshllëqe midis parimeve të shpallura dhe praktikave të përditshme.
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Pavarësisht nga arritjet pozitive për autonominë e Kosovës, që bartte sistemi kushtetues i vitit
1974, ai kishte edhe kufizimet e veta. Parimi kushtetues i barazisë kombëtare që sanksiononte
Kushtetuta e RSF të Jugosllavisë për statusin politik të popullit shqiptar, respektivisht të KSA të
Kosovës, nuk ishte konsekuent. Kjo shihej në gjithë përmbajtjen e Kushtetutës, po edhe me rastin
e ngjarjeve të pas vitit 1981, deri në mbarim të luftës së fundit.
Përmasat e statusit të KSA të Kosovës nuk ishin konsekuente. Përmasat e statusit të KSA të
Kosovës, si element kushtetues i Federatës jugosllave ishin të pamjaftueshme për ta zgjidhur drejt
e përfundimisht problemin kosovar. Pavarësisht se pozita e KSA të Kosovës në sistemin federativ
ishte përcaktuese për statusin e saj, në raportin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, legjislacioni serb,
me ligjet e veta unike, e reduktonte dhe e çrregullonte shumë veprimtarinë e pavarur të
krahinës.(KKB, 1970)
Me zhvillimin e një klase të re të shqiptarëve të shkolluar e të edukuar-njëmend, një klasë që ishte
tepër e madhe për numrin e vendeve ekzistuese për një personel të këtillë në sistemin ekonomik
ende tepër të pazhvilluar të Kosovës, pabarazia etnike në disa fusha të jetës publike, u korrigjua
pjesërisht, ku u desh të kalonte ca kohë për zhvillimin e këtij procesi deri me amendamentet e vitit
1971( Gojq, 1994
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4.METODOLOGJIA
Gjatë punimit kam përdorur metodën sasiore të mbledhjes së të dhënave, ne librat e rekomanduar
që kanë lidhje direkte me temen.
Metodë tjetër e përdorur në këtë punim është metoda përshkruese, përmes së cilës kam përshkruar
situaten e Kosovës për Vetvendosje që nga vitet e hershme dhe luften e popullit Kosovarë për liri
dhe barazi me të gjithë popujt e tjerë.
Hipotezat e studimit:
Studimi merr përsipër të ballafaqojë dhe vërtetojë hipotezat e përcaktuara mëposhtë, e të cilët
përbëjnë thelbin e këtij punimi:
Hipoteza (H1): zhvillimi historik i Kosovës gjatë RFJ e deri në ditët e sotme
Hipoteza (H2): Njohurit e përgjithshme mbi Kushtetuten e Kosovës dhe rrënimin e sajë nga
pushteti Serb
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5.KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Si përfundim iu dha qartësia shumё pikave të rëndësishme që po ndodhin realisht në ditët e sotme
. Më saktë u parashtruan shum cështje të rëndësishme. U nis me shpjegimin e një rruge shum
paqësore sic janë negociatat kuptimi i tyre . Një rrugë shumë më e shkurtër se sa cuarja
direkte në gjykatë .
Shpjegimi se sa përgjegjësi kanë shtetet bëjnë të munduar kuptimin e thjeshtë nga cdo kush .
Shumë lojra dhe strategji që ndiqen nga shtetet na bëjnë të kuptojmë ecurinë që ndjekin shtetet kur
ndodhen përpara një konflikti, aq më tepër konfliktet bazë të një shteti.
Parashtrimi i funksionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është një element tjetër i të drejtës
ndërkombëtare i rëndësishëm sepse është organi më i lartë rregullator midis shteteve.
U bë më e qartë funksioni dhe rëndësia e saj duke parë së vendi ynë nuk ka pasur shum cështje në
këtë gjykatë dhe për pasojë edhe njohja e saj është më e dobët sesa gjykata të tjera të ngjashme me
të . U arrit të shpreheshin dhe kuptoheshin shum data dhe fakte historike që përbëjnë rëndësi për
kombin tonë .
Një cështje delikate si në thelbin e saj ashtu edhe në historinë kohore të saj me shum ngjarje e të
papritura.
Data të shumta plot vuajte të kosovës që të conin me një mendim për arritjen një ditë të një lirie
të munguar derisa arriti në ditën e madhe të lirisë dhe më pas cuarja e saj në gjykatën
ndërkombëtare.
Finalizimi i një mundimi i shprehur në data e fakte me një kronologji ngjarjesh aktive duke
pasqyruar edhe rëndësinë më të madhe ligjëshmërinë e shpalljes së pavarësisë .
Në bazë të asaj që u tha më lartë mundë të arrijmë në disa rekomandimë:
•

Sheti i Kosovës duhet të punoj edhe më shumë në njohjen e vendeve nderkombëtare të shtetit tonë
me të gjitha të drejtat.

•

Rritja e nivelit të njohjes së përgjithshmë të vetvendosjes nga qeveritaret tanë.

•

Ngritja e nivelit të përgjithshëm të qytetarëve rreth rëndësis së vetvendosjes nga të gjith ne.

•

Rritja e pjesmarrjes në konferenca të ndryshme për vetvendosje.

•

Rritja e pjesmarrjes së qytetarëve në aktivitetet e ndryshme rreth rëndësis së vetvendosjes, etj.

•

Të mundesohet lirija e lirë e popullit Kosovarë ne vendet e tjera
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•

Të shqyrtohen të gjitha mundësit e pagimit të dëmëve që ka bër sistemi politik shovenist serb ne
Kosovë gjate luftës së fundit
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